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Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µία νέα µέθοδο για την εκτίµηση της ακρίβειας της
µη-λεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος στα ζεύγη και αποτελέσµατα για την εγκυρότητα
αυτής της µεθόδου. Στην βάση κριτικής ανασκόπηση διαδεδοµένων µεθοδολογικών εργαλείων
για την αξιολόγηση της µη-λεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος στις διαπροσωπικές
σχέσεις υποστηρίζεται ότι στην πλειοψηφία τους οι υπάρχουσες µέθοδοι υστερούν ως προς
τρία τουλάχιστον σηµεία: α) µετρούν περισσότερο συµβολικές και λιγότερο συγκινησιακές
διαστάσεις της συναισθηµατικής επικοινωνίας, β) ενέχουν ασάφειες ως προς την µέθοδο
πρόκλησης των συναισθηµάτων και γ) ενέχουν µεθοδολογικά προβλήµατα στην διαδικασία
εξέτασης της ακρίβειας µη-λεκτικής επικοινωνίας συναισθήµατος στον ποµπό και τον δέκτη. Η
Μέθοδος Εκτίµησης της Ακρίβειας στην Μη-λεκτική Επικοινωνία του Συναισθήµατος
(ΜΕΑΜΕΣ) που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο εστιάζεται στην επικοινωνία της
συγκινησιακής κατάστασης του κάθε µέλους του ζεύγους. Η συγκινησιακή κατάσταση παίζει
ένα σηµαντικό ρόλο ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στην έκφραση του συναισθήµατος από τον
ποµπό και πρόσληψη του συναισθήµατος από τον σύντροφο (δέκτη). Αποτελέσµατα από την
χρήση της µεθόδου σε δείγµα 40 ζευγαριών έδειξε ότι τα δύο κύρια µέρη της µεθόδου
(πρόκληση και καταγραφή των συναισθηµάτων του ποµπού, αξιολόγηση της ακρίβειας στην
µη-λεκτική επικοινωνία µεταξύ του ζεύγους) χαρακτηρίζονται από επαρκή δοµική εγκυρότητα
και διακρίνουσα εγκυρότητα αντίστοιχα.

Λέξεις-κλειδιά: Μέθοδοι, µη-λεκτική επικοινωνία συναισθήµατος, συγκινησιακή κατάσταση,
διαπροσωπικές σχέσεις
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Measuring non-verbal communication of emotion in personal relationships: The
Procedure for assessing Affect Communication Accuracy

Konstantinos Kafetsios, Psychology Department, University of Crete &
Kelly Campbell, Department of Child and Family Development, University of Georgia
Abstract
The present study describes a new method for the assessment of accuracy in non-verbal
communication of emotion in close relationships and presents results from a study that
examined the validity of the method. The paper initially argues for the need of a new method
on the basis of critical review of most the existing methods of accuracy of non-verbal
communication of emotion, specifically: a) that they assess more symbolic rather than affective
dimensions of non-verbal communication, b) that they involve inconsistencies with regards to
the elicitation of emotion and c) that they involve methodological problems in the procedure of
assessing the accuracy of non-verbal communication of emotion in the couple. The new
method, the Procedure for assessing Affect Communication Accuracy, focuses on affective
components of non-verbal communication of emotion. Assessment of affective dimensions of
non-verbal communication via facial expressions are important since they serve as indicators of
both intra-individual and interpersonal components of the interaction. The results from a study
on the validity of the method in a sample of 40 dating couples has shown that two main part of
the method (elicitation of positive and negative autobiographical emotions and assessment of
the accuracy in non-verbal communication of emotion) have good structural and discriminant
validity.

Keywords: Methods, non-verbal communication of emotion, affect, interpersonal relationships
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Μέτρηση της µη-λεκτικής επικοινωνίας συναισθήµατος στις Διαπροσωπικές Σχέσεις: Η
Μέθοδος Εκτίµησης της Ακρίβειας στην Μη-λεκτική Επικοινωνία Συναισθήµατος
Η µη-λεκτική επικοινωνία του συναισθήµατος1 έχει απασχολήσει θεωρητικούς και
ερευνητές των διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ., Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967˙
Gottman, 1979˙ Noller, 1980) και υπάρχουν πλέον αρκετές µέθοδοι που εξετάζουν το ζήτηµα
αυτό στις διαπροσωπικές σχέσεις (βλ., Guerrero & Floyd, 2006). Από την άλλη πλευρά
θεωρητικοί του συναισθήµατος έχουν από πολλού τονίσει ότι µία από τις βασικές λειτουργίες
των συναισθηµάτων είναι η επικοινωνία πληροφοριών από τον εαυτό προς τους άλλους
(Ekman, 1984). Παρόλλα αυτά, τόσο στο εννοιολογικό όσο και στο µεθοδολογικό επίπεδο οι
γνωστικές περιοχές των διαπροσωπικών σχέσεων και των συναισθηµάτων έχουν προχωρήσει
σε ‘παράλληλους βίους’ και σπάνια ανταλλάσουν θεωρητικές ή µεθοδολογικές ιδέες (Bradbury
& Fincham, 1988˙ Fitness & Strongman, 1991).
Στην παρούσα εργασία στην βάση κριτικής αξιολόγησης των κυρίων µεθόδων
εκτίµησης της επικοινωνίας στις δύο γνωστικές περιοχές προτείνεται µια νέα µέθοδος (η
Μέθοδος Εκτίµησης της Ακρίβειας στην Μη-λεκτική Επικοινωνία Συναισθήµατος, ΜΕΑΜΕΣ)
η οποία βελτιώνει εννοιολογικά και µεθοδολογικά τις υπάρχουσες µεθόδους δανειζόµενη
στοιχεία τόσο από την περιοχή της Κοινωνικής Ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων όσο
και από την µελέτη των συναισθηµάτων. Στην αρχή του άρθρου συζητούνται οι κεντρικές
εννοιολογικές και θεωρητικές απόψεις για το ζήτηµα ‘συναίσθηµα’ και ‘επικοινωνία’ και
ακολουθεί µια ανασκόπηση των κύριων µεθόδων για την µελέτη της µη-λεκτικής επικοινωνία
τους συναισθήµατος στις διαπροσωπικές σχέσεις. Από την ανασκόπηση αυτή προκύπτει η
ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων κενών σχετικά µε: α) το κατά πόσο οι µέθοδοι εξέτασαν
συµβολικές ή συγκινησιακές πλευρές του συναισθήµατος, β) το κατά πόσο οι υπάρχουσες
µέθοδοι προξενούν συναισθήµατα και συναισθηµατικές καταστάσεις, γ) προβλήµατα στην
διαδικασία εξέτασης της ακρίβειας στην συναισθηµατική επικοινωνία στο ζεύγος. Τα κενά
αυτά προσπαθεί να καλύψει η ΜΕΑΜΕΣ, και στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται αποτελέσµατα
σχετικά µε την δοµική και την διακριτική εγκυρότητα της µεθόδου.
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Προς έναν ορισµό του συναισθήµατος: από το ατοµικό στο διαπροσωπικό
Η µελέτη του συναισθήµατος έχει προοδεύσει σηµαντικά από αρχικές θεωρητικές
προσεγγίσεις που εξίσωναν τα συναισθήµατα µε ένστικτα (π.χ., McDougall, 1908) ή µε
αποκλειστικά ενδοπροσωπικές φυσιολογικές διεργασίες (π.χ., Cannon, 1927). Η κυρίαρχη
οπτική θεωρούσε τα συναισθήµατα ως αποκλειστικά ενδοπροσωπικά φαινόµενα, µια
προσέγγιση που έχει επηρεάσει θεωρητικούς του συναισθήµατος πιο πρόσφατα (π.χ., Lang,
1984). Μια ολοκληρωµένη κατανόηση του συναισθήµατος θα πρέπει όµως να συµπεριλάβει
και κοινωνικές πλευρές έκφρασης και κατανόησης των συναισθηµατικών διεργασιών. Για
παράδειγµα, ο Parkinson (1995) προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο που εξισώνει το συναίσθηµα
µε την διαπροσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Αυτή η προσέγγιση παρακολουθεί
στενά την οπτική του George Herbert Mead (1934) για το συναίσθηµα ως ένα διαπροσωπικό
φαινόµενο η οποία µε την σειρά της επηρεάστηκε από την ανάγνωση των παρατηρήσεων του
Darwin (1872) για την λειτουργία της συναισθηµατική έκφρασης ως κοινωνιο-βιολογικής
αναγκαιότητας. Η κοινωνική-επικοινωνιακή λειτουργία του συναισθήµατος έχει επίσης
αναδειχθεί στο έργο του Ekman για την έκφραση των συναισθηµάτων προσώπου (π.χ., Ekman,
1997). Ο Ekman και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η µελέτη του συναισθήµατος στο
πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µπορεί να οδηγήσει σε µια σειρά από σηµαντικές
συνεισφορές στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων (Ekman, Friesen, & Ellsworth, 1972).
Προς έναν ορισµό της επικοινωνίας του συναισθήµατος
Πολλοί θεωρητικοί του συναισθήµατος συµφωνούν ότι το συναίσθηµα ενέχει
ενδογενείς επικοινωνιακές και κοινωνικές λειτουργίες. Παρόλα αυτά, ένας ορισµός, και πολύ
περισσότερο ένας λειτουργικός ορισµός, της συναισθηµατικής επικοινωνίας δηµιουργεί κάποια
προβλήµατα καθώς αναφέρεται σε φαινόµενα που δρουν ταυτόχρονα τόσο στο ενδοπροσωπικό
όσο και στο διαπροσωπικό επίπεδο ανάλυσης (Guthrie & Noller, 1988˙ Hinde, 1995). Από
την µία πλευρά ενέχει διεργασίες διαπροσωπικής επικοινωνίας και από την άλλη ενδο-ατοµικές
πλευρές του συναισθήµατος (όπως ρύθµιση, έκφραση κ.α.).
Η διαπροσωπική επικοινωνία συνήθως έχει εξεταστεί τόσο ως προς τις συµπεριφορές
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που εκδηλώνονται στην διαπροσωπική αλληλεπίδραση όσο και ως προς τα νοήµατα που
επικοινωνούνται εκούσια ή ακούσια. Κοινωνικοί ψυχολόγοι της διαπροσωπικής επικοινωνίας
που τονίζουν το γνωσιακό στοιχείο, το νόηµα και την πρόθεση, ορίζουν την επικοινωνία ως
‘ανταλλαγή µηνυµάτων ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους συµµετέχοντες που χαρακτηρίζεται
από εµπρόθετη, συνειδητή (σε κάποιο επίπεδο συναίσθησης) χρήση ενός κοινά κατανοητού
συστήµατος’ (Hewstone, Stroebe, Codol, & Stephenson, 1988, σελ. 446). Αντίθετα, άλλοι
θεωρητικοί που υιοθετούν περισσότερο κοινωνιο-βιολογικές προσεγγίσεις των επικοινωνιακών
πλευρών του συναισθήµατος (π.χ., Buck, 1984, σελ. 4), θεωρούν ότι επικοινωνία λαµβάνει
χώρα ‘όποτε η συµπεριφορά ενός ατόµου (του ποµπού) επηρεάζει την συµπεριφορά ενός
άλλου ατόµου (του δέκτη)’.
Η διάκριση ανάµεσα σε γνωσιακές και συµπεριφορικές πλευρές του συναισθήµατος
αντιστοιχεί στην διάκριση του Fiske (1990) για τους παραστατικούς και αναπαραστατικούς
κώδικες (presentational and representational codes) στην επικοινωνία. Οι παραστατικοί
κώδικες περιορίζονται στην επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο ή όταν ποµπός και δέκτης
βρίσκονται στον ίδιο χώρο και χρόνο ενώ αναπαραστατικοί κώδικες αναφέρονται σε
ερµηνευτικές, περισσότερο συµβολικές και γνωσιακές πλευρές της αλληλεπίδρασης. Μια
ανάλογη διάκριση µπορεί να γίνει σε σχέση µε την επικοινωνία του συναισθήµατος:
παραστατικά στοιχεία της συναισθηµατικής επικοινωνίας αφορούν συγκινησιακά στοιχεία
(π.χ., προγράµµατα ετοιµότητας δράσης και συγκεκριµένες προδιαθέσεις για πράξη) ενώ
αναπαραστατικά στοιχεία της συναισθηµατικής επικοινωνίας αφορούν γνωστικά στοιχεία (π.χ.,
µνηµονικά δίκτυα, σχηµατικές αναπαραστάσεις ερεθισµάτων).
Η διάκριση ανάµεσα σε γνωσιακά και συγκινησιακά στοιχεία του συναισθήµατος
αποτέλεσε ένα κεντρικό θέµα στην έρευνα για το συναίσθηµα και υπήρξε έντονη
αντιπαράθεση γύρω από αυτό το ζήτηµα (Lazarus, 1991˙ Ortony, Clore, & Collins
1988˙Zajonc, 1980). Από την αναπαραστατική-συµβολική οπτική τα συναισθήµατα αφορούν
κυρίως υποκειµενικές αντιδράσεις για ένα σηµαντικό γεγονός, την αξιολόγηση αυτού του
γεγονότος και όχι το γεγονός αυτό καθεαυτό. Από την άλλη, θεωρίες ‘από κάτω προς τα
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επάνω’ (bottom-up theories) τονίζουν συγκινησιακού τύπου διαδικασίες. Ο όρος ‘συγκίνηση’
ή ‘συγκινησιακή κατάσταση’ (affect) αναφέρεται σε φαινόµενα όπως η φυσιολογία και η
έκφραση του συναισθήµατος (Fitness & Strongman, 1991). Συγκινησιακά φαινόµενα αφορούν
στο τι συµβαίνει στον οργανισµό την συγκεκριµένη χρονική στιγµή (µια κατάσταση του
σώµατος, µια διάθεση, κλπ.). Σύµφωνα µε το Oxford Companion to the Mind (De Bono, 1987,
σελ. 12) η συγκίνηση είναι ‘ένας όρος που χρησιµοποιείται στην ψυχολογία για ένα
συναίσθηµα, ειδικά συναισθήµατα που οδηγούν στην πράξη’. Ακόµη και γνωσιακές
προσεγγίσεις (όπως η προσέγγιση των προτύπων για το συναίσθηµα Shaver, Scwartz, Kirson,
& O'Connor, 1987) τονίζουν την σηµασία της βασικής αξιολόγησης της συγκίνησης ως
θετικής ή αρνητικής (αρνητικό - θετικό συναισθηµατικό σθένος) ως βάσης του ιεραρχικούκατηγορικού µοντέλου τους για το συναίσθηµα.
Εννοιολογικά, µια σηµαντική αρχή της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης αποτελεί ότι
παρατηρητέα στοιχεία της συµπεριφοράς διασυνδέονται µε δοµές και λειτουργίες που
υποβόσκουν αυτής της συµπεριφοράς (Heider, 1958). Έτσι, µια ολοκλήρωµενη ανάλυση της
µη-λεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τόσο την
συµπεριφορά που εκδηλώνεται από τους συµµετέχοντες στην αλληλεπίδραση, όσο και το
νόηµα που έχει η συµπεριφορά για κάθε ένα από τα αλληλεπιδρώντα υποκείµενα. Αυτή η αρχή
αφορά στη µη-λεκτική επικοινωνία του συναισθήµατος στις διαπροσωπικές σχέσεις. Παρόλα
αυτά, όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια, διαδεδοµένες µεθοδολογικές προσεγγίσεις της µηλεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος στα ζευγάρια δίνουν έµφαση κυρίως σε
αναπαραστατικές πλευρές του συναισθήµατος (π.χ., Noller, 1980). Η διάκριση συγκινησιακώνενδοατοµικών και γνωσιακών -κοινωνικών-συµβολικών πλευρών της συναισθηµατικής
επικοινωνίας αναλύεται στην συνέχεια.
Μέθοδοι που εστιάζουν σε κοινωνικές-σχεσιακές και ενδο-ατοµικές πλευρές της
συναισθηµατικής επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις
Στην ψυχολογική βιβλιογραφία για τις επικοινωνιακές λειτουργίες του συναισθήµατος
(π.χ., εκφράσεις του προσώπου, φωνητική έκφραση κ.α.) ενυπάρχουν δυο διαφορετικές
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προσεγγίσεις: αυτή της συναισθηµατικής έκφρασης και η προσέγγιση της Κοινωνικής
Επικοινωνίας (Chovil, 1997). Η πρώτη προσέγγιση τονίζει ενδοατοµικές πλευρές του
συναισθήµατος και της επικοινωνίας του. Οι εκφράσεις του προσώπου για παράδειγµα
εξηγούνται πρωταρχικά ως εκφράσεις εσωτερικών συναισθηµατικών καταστάσεων. Αντίθετα,
η δεύτερη προσέγγιση της Κοινωνικής Επικοινωνίας τονίζει την σηµασία που έχει το πλαίσιο
στην συναισθηµατική επικοινωνία. Μια αντίστοιχη διάκριση προώθησαν οι Gottman και
Levenson (1986) για την συναισθηµατική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις
διακρίνοντας ανάµεσα σε φυσικά χαρακτηριστικά και πολιτισµικούς παράγοντες της
συναισθηµατικής επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Φυσικά χαρακτηριστικά αφορούν
κυρίως ενδο-ατοµικές πλευρές της συναισθηµατικής έκφρασης και επικοινωνίας ενώ
πολιτισµικοί παράγοντες αφορούν χαρακτηριστικά του πλαισίου της σχέσης όπως για
παράδειγµα ο εαυτός, η σχέση και η κουλτούρα. Ανάλογα, οι Koerner & Fitzpatrick (2002)
πιο πρόσφατα διακρίνουν ανάµεσα σε συναισθήµατα στην διαπροσωπική επικοινωνία που
αντανακλούν και που δεν αντανακλούν σχεσιακούς παράγοντες.
Η πλειοψηφία των µεθόδων µελέτης της συναισθηµατικής επικοινωνίας στις
διαπροσωπικές σχέσεις έχει τονίσει πολιτισµικούς ή σχεσιακούς παράγοντες πλαισίου µε
σκοπό να εξηγήσουν πώς η συναισθηµατική επικοινωνία µπορεί να παραδώσει χρήσιµα
στοιχεία για το πολιτισµικό αυτό πλαίσιο (π.χ., το κατά πόσο ζευγάρια µε υψηλά επίπεδα
ικανοποίησης από τις διαπροσωπικές σχέσεις έχουν επίσης και καλή µη-λεκτική επικοινωνία,
Noller, 1984).
Μέθοδοι για την µελέτη πλευρών του συναισθήµατος στην διαδική επικοινωνία που εξαρτώνται
από το σχεσιακό πλαίσιο
Αρχικά, οι µέθοδοι που εξέτασαν το συναίσθηµα στα πλαίσια της διαπροσωπικής
επικοινωνίας αναπτύχθηκαν ως αντίδραση σε κοινωνιολογικές έρευνες των προηγούµενων
δεκαετιών όπου γινόταν αποκλειστική χρήση µεθόδων αυτοαναφοράς (Bradbury & Fincham,
1989). Στόχος αυτής της ερευνητικής παράδοσης ήταν να ελεχθούν υποθέσεις σχετικά µε τα
συναισθηµατικά επίπεδα που διακρίνουν ζεύγη µε χαµηλά και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης
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από την σχέση τους. Για παράδειγµα οι Raush, Barry, Hertel, και Swain (1974) ανέπτυξαν την
τεχνική αυτοσχεδιασµού (improvisation technique) όπου κατέγραφαν ηχητικά την
αλληλεπίδραση των ζευγαριών σε ηµι-νατουραλιστικές καταστάσεις διαπροσωπικής
σύγκρουσης στο ζεύγος. Η συνοµιλία αποµαγνητοφωνούνταν και το κείµενο της κάθε
συνοµιλίας αξιολογούνταν από εξωτερικούς κριτές µε βάση ένα σύστηµα έξι κατηγοριών όπου
αναµειγνύονταν συναισθηµατικές, γνωστικές και συµπεριφορικές πλευρές της αλληλεπίδρασης
(π.χ., λεκτικές πρακτικές, λεκτικές πρακτικές επίλυσης της σύγκρουσης, λεκτικές απόρριψης,
κατευνασµού κλπ.). Αργότερα, ο Gottman (1979) ανέπτυξε το Σύστηµα Καταγραφής της
Αλληλεπίδρασης Ζεύγους (Couples Interaction Scoring System, CISS) όπου εστίασε
περισσότερο σε συγκινησιακές πλευρές της αλληλεπίδρασης: εκφράσεις προσώπου, τόνο της
φωνής, και στάση του σώµατος. Ένα παρόµοιο σύστηµα αξιολόγησης εφαρµόστηκε από τους
Julien, Markman, και Lindhal (1989): το Σύστηµα Καταγραφής Διαστάσεων της
Διαπροσωπικής Αλληλεπίδρασης (Interactional Dimensions Coding System, IDCS) εστίασε
στο αρνητικό συναίσθηµα και σε συγκρουσιακά µοτίβα της αλληλεπίδρασης στο ζεύγος.
Εξωτερικοί κριτές αξιολογούν το αρνητικό συναίσθηµα µε βάση λεκτικά και µη λεκτικά
στοιχεία (στάση του σώµατος, εκφράσεις προσώπου) της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων.
Η διαφορά της CISS µε την IDCS είναι ότι οι εξωτερικοί κριτές αξιολογούν τα λεκτικά
µηνύµατα του συµµετέχοντα που υπονοούν κριτική ή απόρριψη στην τελευταία.
Μέθοδοι όπως η CISS

και η IDCS προωθούν µια εξωτερική κατανόηση του

συναισθήµατος στην διαπροσωπική αλληλεπίδραση (Olson, 1977). Όµως, η µελέτη του
συναισθήµατος, όπως κάθε άλλο φαινόµενο στο πλαίσιο της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης,
ενέχει τουλάχιστον δύο πράγµατα: τις πλευρές της επικοινωνίας που αποδίδονται στο δρουν
υποκείµενο και εκείνες τις πλευρές της επικοινωνίας που αποδίδονται στον παρατηρητή. Έτσι,
µεθοδολογίες για το συναίσθηµα στην διαπροσωπική αλληλεπίδραση στις στενές σχέσεις
µπορούν να διακριθούν µε βάση το αν η αξιολόγηση του συναισθήµατος γίνεται από τους
ίδιους τους συµµετέχοντες στην διαπροσωπική αλληλεπίδραση ή από εξωτερικούς
παρατηρητές.
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Επακόλουθα, αναπτύχθηκαν µια σειρά από ηµι-πειραµατικές διαδικασίες για να
εξετάσουν τις αντιλήψεις των ίδιων των µελών του ζεύγους για την διαπροσωπική τους
αλληλεπίδραση. Μια πρώτη τέτοια τεχνική µελέτης της αλληλεπίδρασης του ζεύγους ήταν η
Τράπεζα Συνοµιλίας (talk-table) των Gottman, Markman, και Notarius (1977). Η τράπεζα
συνοµιλίας ενέχει το ζεύγος σε συζήτηση ορισµένου χρόνου (συνήθως ενός τετάρτου της
ώρας) για ένα συγκρουσιακό ζήτηµα. Ο κάθε σύζυγος που δρα ως ‘ποµπός’ αξιολογεί πρώτα
πώς εννοούσε ο ίδιος το λεκτικό του µήνυµα (θετικό ή αρνητικό) και ο ‘δέκτης’ από την άλλη
πλευρά αφού αξιολογήσει την επίδραση που είχε το µήνυµα του ‘ποµπού’, προχωρεί στην
απάντηση και την αξιολόγηση της απάντησης αυτής. Βέλτιστη επικοινωνία σύµφωνα µε αυτό
το σύστηµα είναι όταν συµπίπτουν οι αξιολογήσεις ‘ποµπού’ και ‘δέκτη’. Εννοιολογικά η
µέθοδος αυτή βασίζεται σε µια θεωρητική προσέγγιση της επικοινωνίας ως αλληλουχία
δράσεων και αντιδράσεων, και συγκεκριµένα διάκριση ανάµεσα στην πρόθεση, το µήνυµα και
την επίδραση του µηνύµατος. Οι µελέτες του Gottman έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση ενός
συζύγου από την σχέση του δεν έχει σχέση µε πρόθεση του µηνύµατος αλλά περισσότερο µε
την ερµηνεία του µηνύµατος του συντρόφου (Gottman, 1979. Gottman et al., 1977).
Ένα λιγότερο τεχνητό έργο για την µέτρηση της µη-λεκτική επικοινωνίας αναπτύχθηκε
από την Noller (1984). Το Παράδειγµα του Σταθερού Περιεχοµένου (Standard Content
Paradigm, SCP˙ Noller, 1980˙ Noller, 1984) βασίζεται σε ένα έργο αρχικά σχεδιασµένο από
τον Kahn (1970) που αφορούσε στην αποστολή και στην πρόσληψη αµφίσηµων µηνυµάτων
ανάµεσα στους συζύγους. Στην SCP το έργο του κάθε συζύγου είναι να εκφράσει ένα
αµφίσηµο λεκτικό µήνυµα στο/ην σύζυγο (‘δέκτη’) µε ένα τέτοιο τρόπο ώστε τόσο το λεκτικό
όσο και το µη-λεκτικό µέρος του µηνύµατος να εκφράσουν µια συγκεκιµένη πρόθεση. Το
λεκτικό µέρος (περιεχόµενο) του µηνύµατος ελέγχεται µε το να υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής ανάµεσα σε ήδη προετοιµασµένα µηνύµατα και όπου ο ‘ποµπός’ είναι ελεύθερος να
διαλέξει ανάµεσα σε τρεις προθέσεις (τρόπους εκφοράς του λεκτικού µηνύµατος)
διαχειριζόµενοι ανάλογα το µη-λεκτικό µέρος του µηνύµατος. Τέλος ο ‘δέκτης’ καλείται να
µαντέψει την πρόθεση του ‘ποµπού’. Έτσι, η SCP µετρά τον ρόλο που έχουν µη10

λεκτικά/παραγλωσσικά µηνύµατα τόσο από την πλευρά του ‘ποµπού’ όσο και του ‘δέκτη’
στην διαδικασία επικοινωνίας.
Η έρευνα για την µη-λεκτική συµπεριφορά και την επικοινωνία ήταν επιτυχής ως προς
την επίτευξη στόχων που είχαν να κάνουν µε εφαρµοσµένα ερωτήµατα: δηλαδή να
παρατηρήσει µοτίβα µη-λεκτικής συµπεριφοράς και επικοινωνίας που µπορούν να διακρίνουν
λειτουργικά από µη-λειτουργικά ζευγάρια. Η διάκριση ανάµεσα στο λεκτικό και στο µηλεκτικό µέρος του µηνύµατος προέρχεται από την διάκριση που ακολουθείται στην συστηµική
ψυχολογία ανάµεσα σε ‘αναλογικές’ και ‘ψηφιακές’ πλευρές της επικοινωνίας (Bateson,
1958˙ Wazlawick et al., 1967). Όµως ο µελέτη ‘µη-λεκτικών’ πλευρών της επικοινωνίας
αφορά πολύ γενικότερες πλευρές της επικοινωνίας από τις συναισθηµατικές. Ο Gottman
(1979) για παράδειγµα, ορίζει τα µη-λεκτικά µηνύµατα ως ‘συµπεριφορές κατά την διάρκεια
ανταλλαγής µηνυµάτων’ (σελ. 79). Αυτός ο ορισµός είναι αρκετά γενικός για να συµπεριλάβει
κάθε συµπεριφορικό ή επικοινωνιακό σήµα που δεν είναι λεκτικό. ‘Οµως οι µέθοδοι που
υιοθετήθηκαν από αυτή την ερευνητική παράδοση δεν ασχολήθηκαν ειδικότερα µε τις
συναισθηµατικές διαδικασίες που ενυπάρχουν στην µη-λεκτική επικοινωνία. Η συστηµική
προσέγγιση στην επικοινωνία έχει γίνει αντικείµενο επικρίσεων για το ότι δίνει έµφαση σε
πληροφοριακές πλευρές της επικοινωνίας και για το ότι αγνοεί συγκινησιακές πλευρές
(Greenberg & Johnson, 1988).
Για παράδειγµα, στην SCP η µη-λεκτική συµπεριφορά αφορά αποκλειστικά
παραγλωσσικά µηνύµατα που εκφράζουν προθέσεις. Αυτές οι φωνητικές εκφράσεις, ή ο
συνδυασµός φωνητικών και εκφράσεων του προσώπου, αποτελούν συντελεστικές
(instrumental) εκφράσεις, εκφράσεις δηλαδή που αφορούν την τροποποίηση της συµπεριφοράς
ενός ατόµου σε σχέση µε κάποιο άλλο. Οι συντελεστικές εκφράσεις σύµφωνα µε τον Frijda
(1989, σελ. 212), ‘δεν επικοινωνούν συναισθήµατα, δεν πληροφορούν τους άλλους για την
εσωτερική κατάσταση κάποιου, αλλά για τις επιθυµίες και τις προθέσεις κάποιου….
Λειτουργούν ως χειρονοµίες κατευνασµού’. Συναισθηµατικές εκφράσεις που έχουν πρόσθεση
‘δεν µεταφέρουν πληροφορίες για την συγκινησιακή κατάσταση του ατόµου που τις εκφράζει
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αλλά σκοπός τους είναι να επηρεάσουν την συµπεριφορά των άλλων και όχι να προωθήσουν
την κατανόηση’ (Frijda, 1986, σελ. 60). Έτσι παραγλωσσικές και γενικότερα εµπρόθετες µηλεκτικές συµπεριφορές σκοπό έχουν την ρύθµιση του ατόµου µε το περιβάλλον , της
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και την επιρροή πάνω στην συµπεριφορά του άλλου ατόµου.
Από αυτή την οπτική, µέθοδοι εκτίµησης της µη-λεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος
που στηρίζονται αποκλειστικά σε µη- λεκτικές συµπεριφορές, δεν επιτρέπουν την µελέτη των
επικοινωνιακών πλευρών των συναισθηµάτων και της συγκινησιακής κατάστασης.
Αντίθετα, µια µέθοδος συναισθηµατικής επικοινωνίας που δίνει έµφαση σε
ενδοατοµικές πλευρές του συναισθήµατος αποτελεί το Παράδειγµα της Προβολής
Συναισθηµατικών Εικόνων (The slide-viewing paradigm, SVP˙ Buck, 1979˙ 1985). Ανάλογα
µε τις διακρίσεις που συζητήθηκαν παραπάνω, στην προσέγγισή του για την συναισθηµατική
επικοινωνία ο Buck (1984) διακρίνει ανάµεσα σε συµβολικές και αυθόρµητες πλευρές της
συναισθηµατικής επικοινωνίας. Αυτή η διάκριση βασίζεται στην αναπτυξιακή-συµβολική
θεωρία για το συναίσθηµα και την αυθόρµητη έκφρασή του (Buck, 1984). Η συµβολική
έκφραση του συναισθήµατος (όπως στα παραδείγµατα των µεθόδων του Σταθερού
Παραδείγµατος Περιεχοµένου και της Τράπεζας Συνοµιλίας) λειτουργεί στην βάση
κοινωνικών κανόνων και ρόλων. Η αυθόρµητη έκφραση του συναισθήµατος από την άλλη
πλευρά είναι ανεξάρτηση από το κοινωνικό πλαίσιο καθώς δεν εξυπηρετεί κοινωνικούς
κανόντες ή στόχους αλλά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές, µαθηµένες φυσιολογικές
αντιδράσεις προς τα συναισθηµατικά ερεθίσµατα.
Ο Buck ανέπτυξε το Παράδειγµα Προβολής Συναισθηµατικών Εικόνων (slide-viewing
paradigm,) για να µελετήσει την αυθόρµητη έκφραση του συναισθήµατος στο ατοµικό επίπεδο
και τον ρόλο της στην επικοινωνία του συναισθήµατος στις διαπροσωπικές σχέσεις. Το έργο
αποτελείται από την φάση ‘αποστολής της συναισθηµατικής έκφρασης’ όπου ο ‘ποµπός’
παρακολουθεί µια σειρά από φωτογραφίες και αξιολογεί τα συναισθήµατα του ίδιου σε µία
κλίµακα ως προς το πόσο θετικό ήταν το συναίσθηµα που βίωσε. Οι φωτογραφίες στις οποίες
εκτίθεται συµπεριλαµβάνουν θέµατα που προκαλούν θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα µε
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σκοπό να προκαλέσουν κάποια συναισθηµατική αντίδραση στον ποµπό (π.χ., πρόσωπο µωρού,
καµένα πρόσωπα, τοπία κλπ.). Οι εκφράσεις του προσώπου του ποµπού, χωρίς να το γνωρίζει,
µεταδίδονται σε ένα διπλανό δωµάτιο όπου ο ‘δέκτης’ καλείται να αξιολογήσει : α) τι είδους
φωτογραφία βλέπει ο ποµπός και, β) ποια είναι η συγκινησιακή αντίδραση του ποµπού. Η
ακρίβεια στην επικοινωνία καθορίζεται από τον αριθµό των φωτογραφιών που θα αξιολογήσει
σωστά ο δέκτης και από την συσχέτιση ανάµεσα στην συγκινησιακή κατάσταση του ‘ποµπού’
και την αξιολόγηση του ‘δέκτη’.
H SVP δίνει έµφαση σε εκείνες τις πλευρές του συναισθήµατος που έχουν να κάνουν
µε ενδοατοµικές και συγκινησιακές εκφάνσεις του συναισθήµατος. Το εµφανές συµπέρασµα
είναι ότι τα θετικά ή αρνητικά συναισθηµατικά ερεθίσµατα προκαλούν αντίστοιχα θετικές ή
αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις στον ποµπό οι οποίες διαφαίνονται στις εκφράσεις του
προσώπου. Όµως, πιο πρόσφατες αναλύσεις σχετικά µε αυτή την τεχνική έθεσαν αυτές τις
υποθέσεις υπό αίρεση, και ειδικότερα ότι η πρόκληση του συναισθήµατος γίνεται εκτός
συγκεκριµένου κοινωνικού πλαισίου. Μια ανασκόπηση της SVP φανερώνει ότι η έκφραση του
συναισθήµατος είναι πιο έντονη όταν ο ποµπός περιγράφει το συναίσθηµα που βίωνε σε κάθε
έκθεση σε φωτογραφία (Wagner, Buck, & Winterbotham, 1993). Είναι λοιπόν πιθανό ότι
ακόµη και σε µια µέθοδο όπως η SVP που έχει ως στόχο να µετρήσει αυθόρµητα, ενδοατοµικά συναισθήµατα, οι συναισθηµατικές εκφράσεις να µην είναι ανεξάρτητες από το
πλαίσιο. Με βάση την θεωρία του Frijda, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς συναισθήµατα
που να µην έχουν κάποια γνωσιακά στοιχεία. Όµως είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς
την πρόκληση και την έκφραση συναισθηµατικών αντιδράσεων χωρίς να εµπλέκονται πλευρές
του εαυτού, και κατασκευές του εαυτού (Salovey & Rodin, 1985).
Η Μέθοδος Εκτίµησης της Ακρίβειας στην Μη-λεκτική Επικοινωνία Συναισθήµατος (ΜΕΑΜΕΣ)
Συµπερασµατικά, πολλές από τις υπάρχουσες µεθόδους για την εκτίµηση της ακρίβειας
στην συναισθηµατική επικοινωνία στα ζεύγη δεν αξιολογούν καθαρά συναισθηµατικές
πλευρές αλλά εµπλέκουν συµβολικές πλευρές του συναισθήµατος όπως απορρέουν από
ρόλους και κανόνες της αλληλεπίδρασης και της σχέσης του ζεύγους. Επιπλέον, ακόµη και
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µέθοδοι που δίνουν έµφαση στο συναίσθηµα (π.χ., η SVP) ενέχουν περιορισµούς
µεθοδολογικούς αλλά και στο πώς προκαλούν το συναίσθηµα. Γενικά πιο νατουραλιστικές και
λιγότερο ελεγχόµενες διαδικασίες ενέχουν περισσότερο φυσικές πλευρές του συναισθήµατος
(π.χ., τεχνικές αυτοσχεδιασµού που εισήχθηκαν από τους Raush et al., 1974) αλλά είναι πιο
δύσκολο να διακρίνει κανείς ανάµεσα στα συγκινησιακά και περισσότερο συµβολικά µέρη του
συναισθήµατος. Από την άλλη, πειραµατικές µέθοδοι ενέχουν περισσότερο τεχνητές και
ελεγχόµενες µεθόδους πρόκλησης του συναισθήµατος ( π.χ., η τράπεζα συνοµιλίας του
Gottman το σταθερό παράδειγµα περιεχοµένου της Noller, SVP) αλλά δεν υπάρχει η εγγύηση
ότι πρόκειται για γνήσιο συναίσθηµα. Υποθέτουν ότι οι συµµετέχοντες διακρίνονται από ένα
σχετικό επίπεδο συναισθηµατικής εµπειρίας αλλά αυτό δεν είναι πάντα σίγουρο.
Σύντοµη περιγραφή των βασικών αρχών της προτεινόµενης µεθόδου
Η Μέθοδος Εκτίµησης της Ακρίβειας στην Μη-λεκτική Επικοινωνία Συναισθήµατος
(ΜΕΑΜΕΣ) καταρτίστηκε µε στόχο να βελτιώσει τις υπάρχουσες µεθόδους τόσο ως προς την
µελέτη περισσότερο συγκινησιακών και µη-συµβολικών πλευρών του συναισθήµατος που
προκαλείται ατοµικά αλλά µπορεί να αξιολογηθεί και διαπροσωπικά όσο και περισσότερο
πρακτικά-µεθοδολογικά ζητήµατα αξιόπιστης διαδικασίας εκτίµησης της ακρίβειας στην
επικοινωνία του συναισθήµατος. Η ΜΕΑΜΕΣ αποτελείται από τρία µέρη: α) Ένα πρώτο µέρος
της πρόκλησης του συναισθήµατος όπου το κάθε µέρος του ζεύγους ανακαλεί τρια αρνητικά
και τρία θετικά αυτό-βιογραφικά συναισθήµατα στα πλαίσια µιας συνέντευξης όπου οι
εκφράσεις του προσώπου του συµµετέχοντα εγγράφονται σε video. β) Ένα δεύτερο µέρος
όπου γίνεται η επιµέλεια των βιντεοσκοπηµένων εκφράσεων του προσώπου και γ) το τρίτο και
τελευταίο µέρος όπου ο κάθε συµµετέχοντας εκτίθεται στις εκφράσεις του προσώπου του
συντρόφου (χωρίς ήχο) και αξιολογεί σε κάθε ένα από αυτά την συγκινησιακή τάση (Θετική ή
αρνητική) και το συναισθηµατικό περιεχόµενο.
Η συγκεκριµένη µέθοδος καινοτοµεί πρώτα ως προς την πρόκληση του
συναισθήµατος. Τα θετικά και αρνητικά συναισθήµατα προκαλούνται στην βάση
αυτοβιογραφικών µνηµών. Η τεχνική αυτή είναι βασισµένη στην συνέντευξη ανάµνησης
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(Moore, Underwood, & Rosenhan, 1973) και προωθεί µια πιο οικολογικά έγκυρη µέθοδο
πρόκλησης των συναισθηµάτων στην βάση προσωπικών εµπειριών και γνωσιακών
στοιχείων. Βέβαια, το σηµαντικό στοιχείο για την ΜΕΑΜΕΣ είναι το συγκινησιακό
στοιχείο που εκφράζεται στο πρόσωπο.
Σύµφωνα µε ψυχο-εξελικτικές θεωρίες (Ekman, 1984˙ Izard, 1977) οι εκφράσεις
του προσώπου παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία του συναισθήµατος και
την ρύθµιση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι εκφράσεις του προσώπου στην
ΜΕΑΜΕΣ ανταποκρίνονται σε µια συγκινησιακή κατάσταση που αφορά σε προσωπικά
βιωµένα θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα. Η συγκινησιακή κατάσταση που είναι το
κριτήριο της ακρίβειας µη-λεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος παίζει ένα
σηµαντικό ρόλο ως διαµεσολαβητής ανάµεσα σε γνωσιακές πλευρές (σχήµατα του
εαυτού, µνήµες κλπ.), την συγκινησιακή εκτίµηση και την δράση. Η συγκινησιακή
κατάσταση συνδέεται µε γνωσιακές διαδικασίες καθώς συγκινησιακά στοιχεία
πληροφορούν και πληροφορούνται από υποκειµενικές (γνωστικές) κατηγορίες και τάσεις
για δράση. Αν η συγκινησιακή τάση είναι θετική ή αρνητική, δηλαδή η αξιολογική
πλευρά της συναισθηµατικής έκφρασης και επικοινωνίας, εξαρτάται από το πώς κανείς
αντιλαµβάνεται τις συκινησιακές αντιδράσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση µε το πώς
κανείς ερµηνεύει τις συγκινησιακές αντιδράσεις του συντρόφου. Αν τα συναισθήµατα
είναι, όπως υποστηρίζει ο Frijda (1986), κυρίως αλλαγές στην ετοιµότητα για δράση,
τότε πληροφορίες για τον τόνο και την κατεύθυνση της πράξης (θετική/αρνητική) είναι
πολύ σηµαντική για την διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Η µη-λεκτική επικοινωνία του
συναισθήµατος λοιπόν στηρίζεται σηµαντικά στην έκφραση της συγκινησιακής
κατάστασης του ποµπού και στην δυνατότητα του δέκτη να ‘αποκωδικοποιήσει’ το
συγκινησιακό µήνυµα. Η συγκινησιακή έκφραση και επικοινωνία αποτελεί έτσι ένα
σηµαντικό κοµµάτι της συναισθηµατικής επικοινωνίας καθώς πληροφορεί τους άλλους
(και τον σύντροφο στην προκειµένη περίπτωση) για την εσωτερική κατάσταση του
οργανισµού του άλλου. Τέλος, η νέα µέθοδος εκτίµησης της ακρίβειας στην µη-λεκτική
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επικοινωνία του συναισθήµατος υιοθετεί αυτή την οπτική της διαπροσωπικής
επικοινωνίας όπου οι ίδιοι οι συµµετέχοντες αξιολογούν τα σήµατα της κοινωνικής τους
αλληλεπίδρασης.
Στόχοι και υποθέσεις
Στην πρώτη αυτή εµπειρική εφαρµογή της µεθόδου κύριο µέληµά µας ήταν να
ελεγχθεί ο ενδο-προσωπικός χαρακτήρας της πρόκλησης όσο και της εκτίµησης του
συναισθήµατος στην ΜΕΑΜΕΣ. Αυτό είναι ένα κεντρικό καινοτόµο στοιχείο όπως
προκύπτει από την κριτική ανασκόπηση των υπαρχόντων µεθόδων που προηγήθηκε.
Αναµέναµε συγκεκριµένα ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις των ανδρών όσο και των
γυναικών ως το µέρος της πρόκλησης του συναισθήµατος όπως και οι δείκτες ακρίβειας
στην µη-λεκτική επικοινωνία των συναισθηµάτων θα ήταν ανεξάρτητοι στους δύο
συντρόφους (δηλ. δεν θα υπήρχε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση στις βαθµολογίες των
µελών του κάθε ζεύγους).
Δεύτερον, θέλαµε να ελέγξουµε την εγκυρότητα της µεθόδου, ιδιαίτερα την
εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και διακριτική εγκυρότητα σε σχέση µε
ψυχολογικές µεταβλητές που αναφέρονται στο σχεσιακό επίπεδο ανάλυσης. Αναµέναµε
ότι παραγοντικές αναλύσεις της συγκινησιακής τάσης και έντασης κατά την πρόκληση
του συναισθήµατος θα καταδείκνυαν καθαρά την διαφορετική δοµή των θετικών και
αρνητικών συναισθηµάτων κατά την πρόκληση και καταγρφή των συναισθηµάτων.
Επιπλέον, αναµέναµε ότι οι δείκτες ακρίβειας στην µη-λεκτική επικοινωνία των
συναισθηµάτων θα είχαν ικανή συσχέτιση µεταξύ τους αλλά δεν θα σχετίζοταν µε
κοινωνικές-σχεσιακές µεταβλητές όπως η ικανοποίηση από την σχέση
Μέθοδος
Συµµετέχοντες
Σαράντα ετεροφυλόφιλα ζεύγη ανταποκρίθηκαν σε ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια
διαλέξεων σε ένα µεγάλο Πανεπιστήµιο της Βόρειας Αγγλίας. Ο σκοπός της µελέτης
περιγράφηκε αρχικά ως: «Πώς οι σύντροφοι κατανοούν ο ένας τον άλλο στις στενές
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διαπροσωπικές σχέσεις». Όταν τα ενδιαφερόµενα ζευγάρια επικοινώνησαν µε τον ερευνητή,
ενηµερώνονταν πως ήταν απαραίτητο οι σύντροφοι να έχουν διατηρήσει την παρούσα σχέση
τους για διάστηµα τουλάχιστον 4 µηνών. Ο µέσος όρος διάρκειας των σχέσεων ήταν έτσι οι
14.4 µήνες (εύρος 4 - 48 µήνες). Κατά µέσο όρο, οι συµµετέχοντες ήταν ηλικίας 23.3 ετών.
Τουλάχιστον ένας από τους συντρόφους κάθε ζεύγους ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήµιο.
Διαδικασία
Η ΜΕΑΜΕΣ αποτελείται από τρία µέρη: α) Πρόκληση και καταγραφή θετικών και
αρνητικών συναισθηµάτων, β) Επιµέλεια των βιντεοσκοπηµένων θετικών και αρνητικών
συναισθηµάτων του ποµπού, και γ) Αποκωδικοποίηση από τον δέκτη της επιµεληµένης
έκδοσης των εκφράσεων του προσώπου του ποµπού.
Μέρος α. Πρόκληση και καταγραφή των Αρνητικών και Θετικών Συναισθηµάτων
Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε άνετο δωµάτιο κατάλληλα επιπλωµένο. Μία κάµερα
ήταν τοποθετηµένη την γωνία του τοίχου περίπου 3 µέτρα µακριά από την πολυθρόνα του
συµµετέχοντος και υπό γωνία 40 περίπου µοιρών από τη γραµµή του οπτικού του πεδίου. Η
κάµερα κατέγραφε σε κοντινό πλάνο το πρόσωπο και τους ώµους του κάθε συµµετέχοντα. Η
συνέντευξη παρουσιάστηκε ως µέρος έρευνας για το πώς οι άνθρωποι ανακαλούν και
περιγράφουν τις συναισθηµατικές τους εµπειρίες:
«Αυτή η σύντοµη συνέντευξη εξετάζει το πώς οι άνθρωποι θυµούνται τα θετικά και τα αρνητικά αισθήµατα
και πώς αισθάνονται όταν µιλούν γι΄αυτά. Αυτό που πρόκειται να κάνω είναι να σας ζητήσω να θυµηθείτε
κάποια ιδιαίτερη κατάσταση ή γεγονός όπου αισθανθήκατε ένα από τα παρακάτω έξι αισθήµατα. Γι΄ αυτό
παρακαλώ µην βιάζεστε και προσπαθήστε να θυµηθείτε την ιδιαίτερη περίπτωση ή γεγονός όπου
αισθανθήκατε αυτό το αίσθηµα. Όταν το ανακαλέσετε θα πρέπει να περιγράψετε µε όση περισσότερη
λεπτοµέρεια γίνεται πώς αισθανθήκατε και τι σας έκανε να αισθανθείτε έτσι. Μετά την περιγραφή του κάθε
συναισθήµατος σας θα κληθείτε να απαντήσετε σε δύο ερωτήσεις σχετικά µε το πώς αισθανθήκατε όσο
διηγούσασταν το αίσθηµα. Έχετε κάποια ερώτηση? Λοιπόν, ας ξεκινήσουµε: περιγράψτε µε όσο µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια γίνεται την συγκεκριµένη κατάσταση ή γεγονός όπου αισθανθήκατε: π.χ. (συναίσθηµα) ».

Αυτές οι οδηγίες αρχικά συγκάλυψαν τον σκοπό της µελέτης, και επέτρεψαν στους
συµµετέχοντες να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ανάκληση και περιγραφή
συναισθηµατικών εµπειριών (ο πραγµατικός λόγος του έργου αυτού αποκαλύφθηκε στους
συµµετέχοντες στο τέλος και κανένας δεν αρνήθηκε την συµµετοχή του στην συνέχεια της
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διαδικασίας). Η σειρά των έξι συναισθηµάτων ήταν πάντα η ίδια (Ένοιωσες: θυµό,
ενθουσιασµό, φόβο, αγάπη, ότι σε πλήγωσε κάποιος, χαρά). Οι συµµετέχοντες ενθαρρύνθηκαν
να αναπτύξουν λεπτοµερώς την ανάκληση κάθε συναισθηµατικού γεγονότος και στο τέλος κάθε
περιγραφής τους ζητήθηκε να περιγράψουν το πώς ακριβώς αισθανόταν σε δύο κλίµακες επτά
βαθµών αναφορικά µε την συγκινησιακή ένταση και την τάση (θετική – αρνητική) του
συναισθήµατος (στο σύνολο [αίσθηµα, π.χ. θυµωµένος ] πώς αισθάνθηκες; Sonhemans &
Frijda, 1995).
Μέρος β: Επιµέλεια των βιντεοσκοπηµένων θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων του ποµπού
Για κάθε συναισθηµατικό επεισόδιο, ένα τµήµα 30 δευτερολέπτων των εκφράσεων του
προσώπου των συµµετεχόντων αντιγράφθηκε σε άλλη βιντεοκασέτα. Για την επιµέλεια του
µέρους αυτού χρησιµοποιήθηκαν δύο κριτήρια, σύµφωνα µε πιλοτική µελέτη όπου
αποσπάσµατα συνεντεύξεων από 10 συµµετέχοντες παρουσιάστηκαν σε τρεις εξωτερικούς
παρατηρητές: τα επιµεληµένα αποσπάσµατα πρέπει να συγκροτηθούν από το τελευταίο λεπτό
της διήγησης όπου οι συµµετέχοντες ήταν περισσότερο εκφραστικοί και ενώ γίνονται οι
λεκτικές δηλώσεις και η αναφορά στο ιδιαίτερο συναίσθηµα προς ανάκληση.
Μέρος γ: Αποκωδικοποίηση της επιµεληµένης έκδοσης των εκφράσεων του προσώπου των
συντρόφων
Οι συµµετέχοντες επισκέφτηκαν ατοµικά ξανά στο εργαστήριο και κάθισαν µπροστά
σε µόνιτορ 14 ιντσών συνδεδεµένο µε βίντεο. Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συµµετέχοντες
ανέφεραν ότι θα παρακολουθούσαν έξι συναισθήµατα του συντρόφου τους, χωρίς ήχο. Τα έξι
επεισόδια παρουσιάστηκαν σε ακολουθία µε 10 δευτερόλεπτα παύσης ανάµεσά τους έτσι ώστε
να είναι δυνατή η καταγραφή τους. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να παρακολουθήσουν
το κάθε επεισόδιο και να: α) σηµειώσουν σε µία κλίµακα επτά βαθµών πόσο ευχάριστα ή
δυσάρεστα αισθανόταν ο σύντροφος κατά τη διάρκεια κάθε επεισοδίου (συγκινησιακή τάση)
και β) να συµπεράνουν το συναίσθηµα που περιγράφθηκε από τον σύντροφο από µία λίστα έξι
συναισθηµάτων (περιεχόµενο του αισθήµατος).
Υπολογισµός των δεικτών ακρίβειας στην µη-λεκτική επικοινωνία των συναισθηµάτων
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Με βάση την παραπάνω διαδικασία προκύπτουν δύο βασικοί δείκτες ακρίβειας στην
µη-λεκτική επικοινωνία: α) Δείκτης αναγνώρισης της συγκινησιακής τάσης (affect valence
decoding accuracy) του συναισθήµατος που προκύπτει προσθέτοντας µία µονάδα σε όλα τα
επεισόδια κατά τα οποία η αντίληψη της συγκινησιακής τάσης του δέκτη βρίσκεται στην ίδια
πλευρά της επτάβαθµης κλίµακας (αρνητική ή θετική συγκινησιακή τάση), β) Δείκτης
αναγνώρισης του συναισθηµατικού περιεχοµένου (emotion content decoding accuracy) του
συναισθήµατος που προκύπτει προσθέτοντας µία µονάδα σε όλα τα επεισόδια όπου ο δέκτης
αντιλαµβάνεται σωστά το περιεχόµενο του συναισθήµατος που καλείται να ανακαλέσει ο
ποµπός στο video. Και οι δύο δείκτες έχουν µέγιστη τιµή το έξι.
Το Ερωτηµατολόγιο Εγγύτητας Στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Relationship Closeness Inventory,
RCI, Berscheid, Snyder και Omoto, 1989).
Οι Berscheid, Snyder και Omoto (1989) κατασκεύασαν το Ερωτηµατολόγιο Εγγύτητας
Στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Relationship Closeness Inventory) προκειµένου να µελετήσουν
την υποκειµενική αξιολόγηση της εγγύτητας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Βασίζεται στον
ορισµό της εγγύτητας κατά τους Kelley, Berscheid, Christensen, Harvey, Huston, Levinfer,
McClintock, Peplau και Peterson (1983), η οποία νοείται ως υψηλή αλληλεξάρτηση των
δραστηριοτήτων δύο ατόµων. Ο Kelley και οι συνεργάτες του (1983) κατέγραψαν τουλάχιστον
τρεις βασικές ιδιότητες των αλληλεπιδράσεων αυτών: α) συχνότητα, β) ποικιλία και γ) ισχύς.
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν οι υποκλίµακες α και γ. Η συχνότητα µετρήθηκε ως
το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο οι δύο σύντροφοι αλληλεπιδρούν σε µια οµάδα 38
διαφορετικών δραστηριοτήτων (α = .82). Το τµήµα που αναφέρεται στην έννοια της ισχύος
αποτελείται από 27 προτάσεις τις οποίες ζητείται από τους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν,
βάσει µιας 7βαθµης κλίµακας (από «διαφωνώ κάθετα» ως «συµφωνώ απόλυτα»), το βαθµό
κατά τον οποίο επηρεάζονται σε κάθε τοµέα από το σύντροφό τους (α = .79). Η ψυχολογική
εγγύτητα µετρήθηκε αθρίζοντας τον µέσο όρο στις δύο αυτές υποκλίµακες.
Αποτελέσµατα
Εκτίµηση της ανεξαρτησίας των µετρήσεων
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Όταν για την διερεύνηση ενός ατοµικού χαρακτηριστικού χρησιµοποιούνται δεδοµένα
από ζεύγη των οποίων τα µέλη δεν είναι εναλλάξιµα (π.χ., αρσενικά - θηλυκά µέλη
ζευγαριών), υπάρχει πάντα το ζήτηµα ότι το χαρακτηριστικό να επηρεάζεται από την σχέση
των δύο µετρήσεων (Griffin & Gonzales, 1995˙ Kenny & Judd, 1986˙ Kenny, 1994˙ Kenny,
Kashy, & Cook, 2006). Μια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µπορεί να οδηγήσει στην
έλλειψης ανεξαρτησίας (κάτι που µπορεί να παραπέµψει σε τεστ παραπλανητικής
σηµαντικότητας). Είναι σηµαντικό να διαπιστωθέι λοιπόν η ανεξαρτησία των µετρήσεων τόσο
στο πρώτο µέρος της πρόκλησης των συναισθηµάτων όσο και στην τελική βαθµολογία
ακρίβειας στην συναισθηµατιική επικοινωνία καθώς µια από τις υποθέσεις της µελέτης
υποστηρίζει ακριβώς αυτό.
Πρώτα εξετάσαµε την ανεξαρτησία των αναφορών συγκινησιακής τάσης και έντασης
στο έργο πρόκλησης συναισθήµατος των δύο µελών του ζεύγους. Σε καµία από τις δώδεκα
συσχετίσεις ο δείκτης συνάφειας δεν έφτασε σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Στις εννέα
συσχετίσεις οι δείκτες ήταν µεταξύ r = .03 και r = .07. Εξέταση της ανεξαρτησίας των δύο
δεικτών ακρίβειας της µη-λεκτικής επικοινωνίας του συναισθήµατος (ακρίβεια στην
συγκινησιακή τάση και στην συναισθηµατική κατηγορία) ανάµεσα στο ζευγάρι ήταν επίσης σε
χαµηλά και µη στατιστικά σηµαντικά επίπεδα ( r = -.07 ως r = .13 p > .10 αντίστοιχα). Αυτά
τα αποτελέσµατα τόσο από το πρώτο µέρος της πρόκλησης συναισθηµάτων όσο και από το
τρίτο µέρος της αναγνώρισης συναισθηµάτων έδειξαν ότι τόσο η βίωση του συναισθήµατος
όσο και η αντίληψη του συναισθήµατος ήταν ανεξάρτητες από το δυαδικό επίπεδο ανάλυσης.
Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των τιµών της συγκινησιακής τάσης και έντασης στην
πρόκληση του συναισθήµατος
Η δοµική εγκυρότητα της διαδικασίας πρόκλησης του συναισθήµατος αξιολογήθηκε:
α) µε την εξέταση της κατανοµής των αυτό-αναφορών συγκινησιακής τάσης και έντασης
κάθε συναισθήµατος, β) την παραγοντική ανάλυση αυτών, γ) την εκτίµηση της συσχέτισης
ανάµεσα στους δείκτες συγκινησιακής τάσης και έντασης για κάθε συναίσθηµα και δ)
εξέταση διαφορών στις µέσες τιµές του αυτοαναφερόµενου συναισθήµατος στα δύο φύλα.
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Εξετάσαµε την κατανοµή των αυτό-αναφορών συγκινησιακής τάσης και έντασης µε
βάση τον δείκτη ετεροκλινούς κατανοµής (skewness statistic) της συγκινησιακής τάσης για τα
τρία θετικά και αρνητικά συναισθήµατα. Οι κατανοµές των αρνητικών συναισθηµάτων είχαν
όλες θετικό δείκτη ετεροκλινούς κατανοµής (θυµός skew = .43, φόβος skew = .35, ψυχικός
πόνος skew = .65) ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες για τα θετικά συναισθήµατα ήταν αρνητικοί
(διέγερση skew = -.83, αγάπη skew = -1.4, χαρά skew = -.36). Αντίστοιχα οι τιµές των δεικτών
ετεροκλινούς κατανοµής για την αναφερόµενη συγκινησιακή ένταση των θετικών και
αρνητικών συναισθηµάτων είχαν όλες την ίδια κατεύθυνση όπως θα περίµενε κανείς σχετικά
µε αυτή την πλευρά της αναφοράς του συναισθήµατος (θυµός skew = -.18, φόβος skew = -.02,
ψυχικός πόνος skew = -.33, διέγερση skew = -1.02, αγάπη skew = -1.30, χαρά skew = -.62 ).
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε τους στόχους του έργου προξένησης θετικών και
αρνητικών συναισθηµάτων και εκτίµησης της συγκινησιακής τάσης και της έντασης του κάθε
συναισθήµατος.
Η δοµική εγκυρότητα της διαδικασίας διέγερσης συναισθήµατος εξετάστηκε
ακολούθως µέσω της παραγοντικής ανάλυσης των τιµών συγκινησιακής τάσης και έντασης που
προέκυπταν για κάθε επεισόδιο συναισθηµατικής διέγερσης. Για τη συγκινησιακή ένταση, οι
τιµές κατέδειξαν δύο διακριτά πρωταρχικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος παράγοντας (σταθερή
τιµή = 1.85) συγκέντρωσε τις τιµές για τα τρία θετικά συναισθήµατα, οι οποίες αναλογούν στο
30.8% της συνολικής διακύµανσης. Ο δεύτερος παράγοντας (σταθερή τιµή = 1.5)
συγκέντρωσε τις τιµές των αρνητικών συναισθηµάτων που αναλογούν στο 25% της
διακύµανσης. Έτσι, και οι δύο παράγοντες βρέθηκε πως κατεύθυναν περισσότερη από τη µισή
διακύµανση της κλίµακας. Παρόµοια εικόνα είχαµε και στην παραγοντική ανάλυση των τιµών
τάσης κατά τα έξι επεισόδια συναισθηµατικής διέγερσης. Τα αποτελέσµατα αυτά
αποδεικνύουν επαρκώς πως οι αυτό-αναφορές για τη συναισθηµατική τάση και ένταση
συγκλίνουν µε τη θετική-αρνητική διάσταση, όπως αναµενόταν κατά την κατασκευή των
επεισοδίων συναισθηµατικής διέγερσης.
Συσχέτιση ανάµεσα στην συναισθηµατική τάση και ένταση στα έξι αναφερόµενα συναισθήµατα
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Ένας ακόµη ενισχυτικός παράγοντας για τη δοµική εγκυρότητα της διαδικασίας
διέγερσης συναισθήµατος υπήρξε το ότι οι τιµές συγκινησιακής τάσης και έντασης που
αντιστοιχούσαν σε κάθε επεισόδιο παρουσίαζαν υψηλή συσχέτιση µεταξύ τους (θυµός r = .65,
φόβος r = .48, ψυχικός πόνος r = .33, ενθουσιασµός r = .70, αγάπη r = .73, χαρά r = .83, όλα p
< .01).
Τέλος, δεν βρέθηκαν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς την µέση βαθµολογία
στην συγκινησιακή τάση και ένταση και στα έξι συναισθήµατα. Το αποτέλεσµα αυτό
καταδεικνύει την εσωτερική εγκυρότητα της µεθόδου µε δεδοµένο ότι ο συνεντευκτής και
στις δύο περιπτώσεις ήταν άνδρας (ο πρώτος συγγραφέας της µελέτης).
Διακριτική εγκυρότητα των δεικτών ακρίβειας στην συναισθηµατική επικοινωνία
Ένδειξη ότι η ακρίβεια στην µη-λεκτική επικοινωνία του ζεύγους ήταν ότι οι και οι
δύο δείκτες ακρίβειας της αναγνώρισης της συγκινησιακής τάσης και του περιεχοµένου του
συναισθήµατος δεν είχαν συσχέτιση µε την ποιότητα σχέσης (r = -.01 και r = -.09 αντίστοιχα,
p > .30). Οι δύο δείκτες ακρίβειας στην συναισθηµατική επικοινωνία (ακρίβεια στην
συγκινησιακή τάση και στην συναισθηµατική κατηγορία) είχαν θετική συσχέτιση µεταξύ
τους (r = .22, p < .05).
Συζήτηση
Η Μέθοδος Εκτίµησης της Ακρίβειας στην Μη-λεκτική Επικοινωνία Συναισθήµατος
(ΜΕΑΜΕΣ) καταρτίστηκε µε στόχο να βελτιώσει τις υπάρχουσες µεθόδους τόσο ως προς την
µελέτη συγκινησιακών και µη-συµβολικών πλευρών του συναισθήµατος που προκαλείται
ατοµικά αλλά µπορεί να αξιολογηθεί διαπροσωπικά. Η νέα µέθοδος βελτιώνει πιο πρακτικές
πλευρές της διαδικασίας που έχουν να κάνουν µε µια έγκυρη πρόκληση αρνητικών και θετικών
συναισθηµάτων και την διαδικασία αξιολόγησης του συναισθήµατος ισσοµερώς και από τους
δύο συντρόφους.
Εννοιολογικά, η νέα µέθοδος δίνει έµφαση σε συγκινησιακές και όχι σε συµβολικές
πλευρές του συναισθήµατος που απορρέουν από ρόλους και κανόνες της αλληλεπίδρασης και
της σχέσης του ζεύγους. Η προσέγγιση αυτή είναι σύµφωνη µε κεντρικές προσεγγίσεις για το
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συναίσθηµα (π.χ., Frijda, 1986) - το συναίσθηµα ως ετοιµότητα για δράση-, οπότε
πληροφορίες για τον τόνο και την κατεύθυνση της συµπεριφοράς (θετική/αρνητική) είναι πολύ
σηµαντική για την διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Η συγκινησιακή έκφραση και επικοινωνία
αποτελεί έτσι ένα σηµαντικό κοµµάτι της συναισθηµατικής επικοινωνίας καθώς πληροφορεί
τους άλλους (και τον σύντροφο στην προκειµένη περίπτωση) για την εσωτερική κατάσταση
του οργανισµού του άλλου. Η µη-λεκτική επικοινωνία του συναισθήµατος λοιπόν στηρίζεται
σηµαντικά στην έκφραση της συγκινησιακής κατάστασης του ποµπού και στην δυνατότητα
του δέκτη να ‘αποκωδικοποιήσει’ το συγκινησιακό µήνυµα.
Στην πρώτη αυτή εφαρµογή της µεθόδου θελήσαµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα
καινοτόµα εννοιολογικά χαρακτηριστικά αντανακλούνται αυτή τη νέα µέθοδο. Αναµέναµε ότι
σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους όπου οι τιµές ακρίβειας µη-λεκτικής επικοινωνίας είναι µηανεξάρτητες στο ζεύγος και ως εκ τούτου αναλύονται κατά φύλο (π.χ., Noller, 1980˙ 1984)
στην ΜΕΑΜΕΣ τόσο δείκτες βίωσης του συναισθήµατος από τον ποµπό και εκτίµησης της
ακρίβειας του συναισθήµατος από τον δέκτη θα ήταν ανεξάρτητοι ανάµεσα στα µέλη του
ζεύγους. Τα αποτελέσµατα από αναλύσεις για την ανεξαρτησία των αποτελεσµάτων ανάµεσα
στα µέλη του ζεύγους τεκµηριώνουν τις υποθέσεις µας για τον ενδο-προσωπικό χαρακτήρα της
πρόκλησης/ βίωσης και αναγνώρισης του συναισθήµατος στην ΜΕΑΜΕΣ. Όπως αναµέναµε,
οι συναισθηµατικές αντιδράσεις των ανδρών όσο και των γυναικών στην πρόκληση του
συναισθήµατος (συγκινησιακή τάση και ένταση) όπως και οι δείκτες ακρίβειας στην µηλεκτική επικοινωνία των συναισθηµάτων ήταν ανεξάρτητοι στους δύο συντρόφους (δηλ. δεν
θα υπήρχε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση στις βαθµολογίες των µελών του κάθε ζεύγους).
Δεύτερον, η νέα µέθοδος χαρακτηρίζεται από εσωτερική εγκυρότητα, καθώς : όπως
αναµέναµε, α) οι κατανοµές των αυτό-αναφορών συγκινησιακής τάσης και έντασης µε βάση
τον δείκτη ετεροκλινούς κατανοµής ακολουθούσαν την εννοιολογική τους διάκριση σε
θετικά και αρνητικά συναισθήµατα, β) οι παραγοντικές αναλύσεις της συγκινησιακής τάσης
και έντασης κατέδειξαν καθαρά την διττή δοµή σε θετικά και αρνητικά συναισθήµατα, γ)
υπήρχε στατιστικά σηµαντική και εννοιολογικά συνεπής συσχέτιση ανάµεσα στους δείκτες
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συγκινησιακής τάσης και έντασης για κάθε ένα από τα συναισθήµατα και δ) δεν
παρατηρήθηκε διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς την παραγωγή συναισθήµατος στην
διάρκεια της διαδικασίας πρόκλησης συναισθήµατος.
Τέλος, οι δείκτες ακρίβειας στην µη-λεκτική επικοινωνία των συναισθηµάτων
είχαν ικανή συσχέτιση µεταξύ τους (ένδειξη εσωτερικής εγκυρότητας) και ως προς την
διακριτική εγκυρότητα, όπως αναµέναµε, δεν συσχετίζοταν µε κοινωνικές-σχεσιακές
µεταβλητές όπως η ικανοποίηση από την σχέση.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η νέα µέθοδος εκτίµησης της
ακρίβειας στην µη-λεκτική επικοινωνία του συναισθήµατος αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για
την εκτίµηση της ακρίβειας στην αντίληψη µη λεκτικών πλευρών του συναισθήµατος στην
διαπροσωπική επικοινωνία. Η µέθοδος που παραδίδεται µπορεί έτσι να χρησιµοποιηθεί στην
εκτίµηση της επίπτωσης που έχουν ατοµικές πλευρές ρύθµισης και διαχείρισης του
συναισθήµατος στα ζευγάρια (π.χ., Kafetsios, 2004˙ Καφέτσιος, 2005)
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Υποσηµειώσεις
1

Σύµφωνα µε τον Bedford (1956), εννοιολογικά το συναίσθηµα (emotion) θα πρέπει να διακριθεί από την

συγκίνηση/ συγκινησιακή κατάσταση (affect) καθώς αναφέρεται στην υποκειµενική αντίδραση σε ένα
γεγονός, στην αξιολόγηση του γεγονότος και όχι το γεγονός αυτό-καθεαυτό. Ο Bedford αναγνώρισε ότι οι
υποκειµενικές αντιδράσεις διαφοροποιούνται από τα γεγονότα που συνδέονται µε τα συναισθήµατα και ότι τα
συναισθήµατα αφορούν υποκειµενικές διαδικασίες που ενέχουν κάποιο σκοπό (δηλ. όταν κάποιος φοβάται
κάτι, αυτό γίνεται µε κάποιο απώτερο σκοπό). Αντίθετα, η συγκίνηση αφορά εµπειρίες ‘στο πρώτο πρόσωπο’
(Lambie & Marcel, 2002) που συνήθως κατασκευάζονται εννοιολογικά ως συνεχή (π.χ., αρνητικό- θετικό,
χαµηλή-υψηλή ένταση) (Russell & Carroll, 1999) και συνδέονται στενά µε τάσεις για δράση
(Frijda, 1986) όπως και µε ψυχοφυσιολογικούς/συµπεριφορικούς δείκτες διέγερσης και δοµών του Κεντρικού
Νευρικού Συστήµατος (Panksepp, 1992).
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Πίνακες

Πίνακας 1: Παραγοντική δοµή της συγκινησιακής τάσης και έντασης στα θετικά και
αρνητικά συναισθήµατα
Συγκινησιακή

Συγκινησιακή

τάση

ένταση
Παράγοντας Ι

% διακύµανσης

30.8%

33.4%

Χαρά

.76

.80

Αγάπη

.76

.83

Ενθουσιασµός

.70

.51
Παράγοντας ΙΙ

% διακύµανσης

25%

21.5%

Θυµός

.77

.78

Ψυχ. Πόνος

.72

.65

Φόβος

.68

.61
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